# با اجازه مافوق ترين نيروى قدرت و عظمت <br> يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهانى 

سوم شهر يور و دهم ديماه پنجاه و هشت
استاد مسعود رياضى
رابطه عشق و تعليمات روحى
سوال: عشق چیست ؟
نظرات مختلف درباره عشق: - جذب شدن به ما فوق خود - احساس نياز به درك حقيقت و طلب حق باريتعالى - راهى است براى رسيدن به هدف - مجذوب شدن به يک چيز يا يک شخص - نياز به يی پديله ديگر - طلب شديد است براى كامل شدن -
دوست داشتن شديد - خواست قلبى بينهايت - راه رفع كمبودها -

عشق، عشق است - عشق نيرويى است كه انسان را به ذات هستى وصل كرده است - عشق ما فوق تصور است - عشق يكى شدن است - بين مرحله احساس نياز و وصل به مطلوب حالتى است كه عشق ناميله مى شود و آن كشش و جذبه است به سوى مطلوب عشق تنها راه پرستش است كه انگيزه هر كارى و راه رسيدن به هر هدفى است. پر ستش بروز و تجلى عشق است و ايمان انعكاس پرستش و عشق ورزيدن است و آن ماده ايست كه بر اثر پرستش، جذب روان آدمى مى گردد و داخل حواس پنهانى انسان مى شود كه قرآن مى فرمايد: "ولكن لاتدخل الايمان فى قلوبهم" و اما داخل نشده است ايمان در حواس پنهانى ايشان. - تمركز همه حواس در يكى نقطه، خط باريكى ليرزى مى سازد كه آن راعشق مى كويند. عشق تمركز عقل است به نقطه مقصود عشق اصل حيات همه پیيز است. اگر از عامل روحى كارهاى محيرالعقول ديديد كه مديومها در حال جذبه انجام دادند، بدانيد عامل روحى هنرى نكرده است و زياد مهم نيست. هر معشوقى با عاشق خود اين كارهاى عجيب را مى تواند انجام دهد، اگر گغتيد هنر عامل روحى با تاييدات الهى در

پجيست؟ بدانيد تنها هنر عامل روحى، اين است كه به خواست خدا مى تواند اين عشق و كشش را در دلهاى طالبان ايجاد كند . آيا براى تقويت عشق برنامه اى هست؟ بله! عشق مصنوعى و عشق طبيعى وجود دارد. حالاتى كه بين عامل و مديوم مى توان ديد بى اختيار است. بر اثر طلب و تمناى عاشقان، كانال روحى با ذات الهى مستقيم مى شود، هر پچه بيشتر اين كانال متمركزتر و ليزرهتر شود، نيروى بيشترى جارى مى گردد و پس طلب شديد مولانا ، شمس تبريزى را مظهر خدا مى كند. پس پرا ديگران شمس را آن چنان نديدند كه مولانا مى ديد . عينک عشق، معشوق را خدا مى كند. اين ها حقيقت است، درست است . اگر بر ديده مجنون نشينى كمال طلعت ليلا ببينى
بدانستى كه دين در بت پر ستى است

عاشق مى تواند از يكى تكه چوب خدا بسازد .
"انظره فی شجره" "نگاه كنيد به درخت " يعنى عاشقانه نگاه كنيد. ابن العربى فيلسوف و عارف بزرگ مى گويد: نگاه كنيد به درخت، نظر كنيد به درخت، بين نظر كردن و نگاه كردن فرقهاست. نظر كنيد به درخت يعنى عاشقانه نگاه كنيد، نظر كنيد به هر كسى و هر چجيزى، همانا به حقيقت سو گند، كه الله است.
روا باشد انا الحق از درختى پ نبود روا از نيكبختى

اگر در خانقاهى ديديد قطبى بر مسندى نشسته و گروهى از سالكان پروانه وار برگرد او هستند، بدانيد كه او براى آن سالكان معجزه مى كند، يعنى خدا معجزه مى كند، زيرا آن سالكان طالبانند. اگر آن قطب يا مرشد از براى شما كرامتى نكرده، نغى او را نكنيد.

سعدى مى فرمايد: "عشق را آغاز هست انجام نيست" راستى آيا عشق ابتدا و انتهايى دارد؟ عشق نيروى محركه حيات است، حيات از وجود و هستى است و هستى بينهايت است، پس عشق نمى تواند محلدود باشل، در نتيجه آغاز و انجامى ندارد. اشتباه از اينجا است كه انسانها بخصوص آنها كه در عرفان كمتر كار كردهاند، عشق را به معنى خاصى در زندگى مثلا"، در روابط زن و مرد تلقى مى كنند،

اين است كه معنى عشق را در نمى يابنل، عشق دوست داشتن شديد است. انسان يا هر مو جود ديگرى همواره عاشق است، زيرا هيجّ گاه اتفاق نمى افتد كه خود را فراموش كند يا نسبت به خود بـى محبت شود، همه محبتها و دوستى ها، از همين خويشتندوستى مايه مى گيرد. خودمان را دوست مى داريم و همه پيز را براى خودمان مى خواهيم حتى خدا را. اين حقيقت به همين دليل در ذائقه جان و خيال آدمى تلخ و ناگوار است. انسان نمى خواهل بپذيرد كه همه چجيز را براى خاطر خودش دوست مى دارد و همواره خود و ديگران را مى فريبد و حاصل اين فريب، حس تعاون بقا يا همان حس عشق و محبت و جاذبه است. انسان براى باقى ماندن، مجبور است همكارى ديگران را جلب كند و اگر تنها، قانون تنازع بقا بر زندگى حكومت كند انسان و همه مو جودات از بين مى روند. پس قانون تعاون بقا، انسان را به سوداگرى و معامله وادار مى كند. محبتى مى كند كه محبتى ببيند و در ازاى ارائه خدمتى، خلدمتى را به سوى خود جلب مى نمايد. با توجه به اين مقدمه، تا انسان به كسى نياز دارد، او را دوست مى دارد و

دانستن اين حقيقت چه ناگوار است!! عجبا كه اين خودفريبى، در همه روابط انسانها حكومت مى كند. وقتى عاشق به معشوق مى گويد كه من تو را براى خودت دوست مى دارم و مى خواهم فداى تو بشوم، بيجاره معشوق اين ادعا را باور مى كند، بعل هم به اشتباه خود يى مى برد. عشق حقيقى آن است كه عاشق فداى معشوق بشود و معشوق را براى خود حضرت معشوق بخواهد، نه براى خودش. ظاهراً اين تعريف در تضاد با سخنان بالا است، اما اكر دقت كنيد عشقى را كه به عنوان عشق حقيقى توصيف مى شود، منظور عشق جز به كل است و عشق قطره به دريا و مسئله فنا فى الله و سير سلوك معنوى است. اگر بنده، در مقابل خدا بندگى مى كند و از حق جز حق نمى خواهد، پون قطره در درياى وجود غرق مى شود و بايد چنين تصور كند كه توقع و انتظار شخصى از حضرت معشوق ندارد.
اين طرز فكر با سخنى كه قبلاً گفتيم، اختلافى نخواهد داشت و مبناى چنين عشق ورزى نيز، همان خويشتن پرستى است. بنده مى خواهد كه خدا بشود، يعنى به كمال برسد، از محدوديت خارج بشود، به بينهايت و ابديت بيبوندد، پس روى منافع شخصى و خويشتن دوستى در راه عشق حق، قدم ميزند. عاشقان حقيقى و عارفان بالله از همه عاشقان جهان خود را بيشتر دوست مى دارند. هر چجه بيشتر سرمايه گذارى كند، بيشتر سود مى برد. لذا عاشقان حقيقى و استادان متخصص در عشق بازى روى قواعد علم اقتصاد عشق،

توصيه مى كنند كه اى عاشقان اگر همه توجه حضرت معشوق را طالبيد، همه وجود خود را مايه بخذاريد . به قول هاتف اصفهانى:
هر دو عالم اگر به عشق دهى كافرم گر جوى زيان بينى

زيرا هر عملى را عكس العملى است، مساوى و مخالف جهت. هر چهـ كنى به خود كنى، گر همه نيكى و بد كنى و اين يکى قانون طبيعى و فيزيكى است. هر چه بيشتر در عشق آزمند و طماع و رند و خودپيرست باشى، بيشتر بايد فداكارى و ايثار كنى. با همه وجود معشوق را بخخواهى، تا او با همه وجود تو را بخخواهد. آزمايش كن تا به صدق گغتارم آكاه شوى. پس اينكه گغته اند : تا كه از جانب معشوقه نباشد كشششى شش عاشق بيجاره بجائى نرسد
همه جا صدق نمى كند. شايل مقصود شاعر اين است كه اگر عاشق، نياز خود را در وجود معشوق ببيند، نسبت به او كوششى پيدا نخواهد كرد. اين حرف درست است. زيرا عشق بر اثر نياز تجلى مى كند. يكى از عرفا گفته است: "عشق كه از علت بود كينه است" اين حرف با فيزيك و قواعد اقتصادى عشق تطبيق نمى كند. اما دستور تمرين است. مى خواهل به عاشقان بخويل، شما خود را بغريبيد و به خود تلقين كنيد كه من انتظار و توقعى از معشوق ندارم، او را مى پرستم پیون لايق پر ستيدن است. مفهوم همان كالمى است كه مولا امير المومنين و ساير ائمه هدى (ع) فرموده اند:





 عشاق پاء را به تمنا پیه حاجت است
مجذوب حسن را به تولى چهه حاجت است
حاصل مراد خاطر ما گشته از رضا
غيراز رضاى دوست شماراهیه حاجت است






 حضرت معشوق بر آورده كنيد.



















 مقدس اسلام ونج نوبت نماز مقر شده است و بسيار درست و بجاست.

